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SUMMARY
In order to determine optimal fertilisation (timing, nutrients and quantity of 
fertiliser) and their influence on yield and quality of the cv. Plavac mali (V. 
vinifera L.), an experiment has been carried out in the karst conditions of 
Blatsko polje on the island of Korèula.
The trial included five variants of fertilisation in five repetitions. The variants 
were as follows:
K - without fertilisation; A  NPK (7:14:21) 500 kg/ha in autumn; 
B - NPK (7:14:21) 500 kg/ha in autumn + 100 kg superphosphate (16%); 
C - NPK (7:14:21) 500 kg/ha in spring + 100 kg superphosphate (16%); 
D - NPK (7:14:21) 500 kg/ha in spring + 100 kg superphosphate (16%) 
+ KAN (27%) 100 kg/ha.
In the ten years trial (1988-1997) the highest average yield per vine has been 
obtained in variant D (2,16 kg) and the lowest in the variant K (1,59 kg). 
Average sugar content of 16,52% and 16,55% has been measured in variants 
K and A, somewhat lower in variants B and C (16,44% and 16,26%) and the 
lowest in variant D (15,84%). Slightly increasing in total acidity has been 
shown from variant K (5,99 g/l) to variant D (6,59 g/l).
The above-presented results show a positive effect of fertilisation on the yield 
and quality of Plavac mali grapes during the investigation period. Regarding 
the time of fertiliser application, this experiment proved that the spring 
fertilisation of vineyards is the most suitable for karst field condition, because 
of high level of underground water during the wintertime.
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S ciljem utvrðivanja optimalnog vremena gnojidbe, odnosno pojedinih hraniva 
i njihova utjecaja na prirod i kakvoæu cv. Plavac mali (V. vinifera L.) postavljen 
je pokus u krkim uvjetima Blatskog polja na Korèuli.
Pokus je postavljen po sluèajnom rasporedu s pet varijanti u pet ponavljanja. 
Varijante su slijedeæe:
K  bez gnojidbe
A  500 kg/ha NPK (7:14:21) u jesen
B  500 kg/ha NPK (7:14:21) + 100 kg superfosfata (16%) u jesen
C  500 kg/ha NPK (7:14:21) + 100 kg superfosfata (16%) u proljeæe
D  500 kg/ha NPK (7:14:21) + 100 kg superfosfata (16%) + 100kg/ha KAN 
(27%) u proljeæe
Tijekom istraivanja (1988  1997) najveæi prosjeèni prinos groða po trsu 
dobiven je u varijanti D (2,16 kg), a najnii u varijanti K (1,59 kg).
Koncentaracija sladora od 16,52% i 16,55% utvrðena je u varijantama K i 
A, neto nia u varijantama B i C (16,44% i 16,26%), a najnia u varijanti 
D s 15,84%.
Koncentracija ukupnih kiselina neznatno je rasla od varijante K (5,99 g/l) 
prema varijanti D (6,59 g/l).
Temeljem iznesenih podataka moemo konstatirati da je gnojidba pozitivno 
utjecala na prirod i kakvoæu groða. Obzirom na prirod groða najbolje 
rezultate pokazale su varijante C i D, u kojima je gnojidba provedena u 
proljeæe.
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UVOD
Vinova loza se uzgaja u razlièitim okolinskim uvjetima 
koju su èesto ogranièavajuæi èimbenik uspjenosti 
proizvodnje, odnosno postizavanja optimalnih pri-
nosa i kakvoæe groða. Teko je utjecati na klimatske 
prilike nekog proizvodnog stanita, ali se razlièitim 
agrotehnièkim mjerama moe znatno poboljati 
stanje tla u èijem se fizikalno kemijskom sustavu 
nalazi korjen. Glavna masa korjenovog sustava loze 
razvija se na dubini od 25  60 cm, ali dopire i do 
dubljih slojeva u kojima su uvjeti za aktivnost korjena 
èesto nepovoljni. U tom volumenu tla potrebito je 
utvrditi uèinkovit sustav gnojidbe kojim se moe osi-
gurati redoviti prinos groða zadovoljavajuæe kakvoæe 
i dohodovnosti. Taj problem neprekidno zaokuplja 
panju brojnih istraivaèa koji su ispitivali izravni 
utjecaj i gnojidbe na prinos i kakvoæu groða, ali i 
na niz drugih fiziolokih pokazatelja stanja bujnosti 
i rodnosti pojedine sorte.
Tako je Wolf (1988) traio korelativnu vezu utjecaja 
podloge i razlièitih kolièina duiænih gnojiva na 
prinos groða i konstatirao da podloga ima znaèajno 
veæi utjecaj od duika. Tijekom dvanajestogodinjeg 
istraivanja Gysi (1989) je ustanovio da znaèajniji 
utjecaj na prinos imaju vremenske prilike, tip tla i 
kultivar nego primjena gnojiva. U tijeku estogodi-
njih ispitivanja fosfor i kalij nisu znaèajnije utjecali 
na poveæanje prinosa groða, za razliku od duika, 
utvrdio je Orphanos (1992). Slièno miljenje dijeli 
Saayman i sur. (1995) za razliku od Çelika i sur. 
(1995) koji smatra da duik utjeèe samo na rast mla-
dica, sporiji nastup cvatnje i usporen tijek ulaska u 
fazu mirovanja, a umanjuje prinos i kakvoæu groða. 
Znaèajno poveæanje prinosa groða u varijantama 
s razlièitim dozama NPK gnojidbe u odnosu na kon-
trolnu varijantu ustanovila je Ruselova i sur. (1991), 
a Cumakov (1995) navodi optimalne kolièine NPK 
gnojiva koje su pokazale pozitivnu korelativnu vezu 
s visinom prinosa i kakvoæom groða. U naim su 
se ekolokim uvjetima problematikom gnojidbe i 
hranidbe vinove loze bavili Licul (1972 i 1973), Male 
i sur. (1974, 1980 i 1997), Biof (1991) i dr. te obzirom 
na temetiku istraivanja, ekoloke uvjete i sortu dobili 
rezultate koji su najèeæe, kao i kod drugih autora u 
maðusobnoj suprotnosti.
Iz naprijed iznesenog vidi se da je problematika gno-
jidbe vinove loze sloen tehnoloki zahvat, ponajprije 
usljed biolokih znaèajki same kulture, a uz to i zbog 
uvjeta uzgoja u odreðenim specifiènim proizvodnim 
stanitima. Iako je u sutini poznato djelovanje poje-
dinih hraniva, ipak se u praksi potvrðuje potreba 
utvrðivanja njihove kolièine, odnosa i uèinkovitosti, 
ali isto tako i vremena aplikacije.
Poznato je da su mnoga krka polja jadranskih otoka 
i zaobalja zasaðena lozom. Gotovo da se sva ta polja 
po svome eko sustavu meðusobno razlikuju, a naro-
èito u fizikalno kemijskim svojstvima tla i reimu 
podzemnih voda. Jedno od takovih polja je i polje 
Blato na otoku Korèuli, na kojem se gotovo svake 
godine u jesensko  zimskom periodu podie razina 
podzemnih voda do 20-tak cm ispod povrine tla, 
a u proljeæe, u poèetku vegetacije vode se polvlaèe 
u dubinu i do 5 m ispod povrine tla. U ovakovim 
uvjetima vlaenja za pretpostaviti je da se dio bioge-
nih elemenata povlaèenjem vode ispire iz povrinskog 
sloja tla u kojem je najveæa masa aktivnog korjena i da 
se na taj naèin osiromauje hranidbeni potencijal tla, 
a time prinosi i kakvoæa groða. Stoga smo postavili 
gnojidbeni pokus s ciljem da se utvrede optimalne 
kolièine gnojiva i najpovoljnije vrijeme njihovog uno-
enja u tlo, te njihov utjecaj na prinos i kakvoæu 
groða cv. Plavac mali crni (Vitis vinifera L.)
MATERIJAL I METODE
Pokus je postavljen u polju Blato na lokaciji Lokvica 
(Korèulansko vinogorje) u jesen  proljeæe 1987./88. 
godine. Vinograd je u tom èasu bio star 20 godina, a 
zasaðen je s cv. Plavec mali crni na podlozi Riparija 
x Rupestris Schwarzmonn, uz razmak sadnje od 1,30 
x 1,00 m. Uz ovaj razmak teoretski po jednom ha 
dolazi 7.690 trsova. Sustav uzgoja je en gobelet s 
prosjeèno 6 pupova po jednom trsu. Uzdravanje 
vinograda oznaèeno je uvjetno kao visoka razina 
agrotehnike, to razumjeva jesensku i proljetnu 
obradu, te suzbijanje korova jednim tretmanom her-
bicidima u zoni ispod trsa i konjom u meðuredu 
s ostavljenom zelenom masom na tlu. Provedene 
su sve potrebite operacije zelenog reza (pljevljenje, 
zalamanje zaperaka, zamatanje mladica oko ice, 
vrikanje i prorjeðivanje listova u zoni fruktifikacije) 
i zatite od bolesti prosjeèno 8 prskanja.
Redovi su postavljeni u smjeru sjever  jug. Ovo 
vinogorje karakterizira poseban tip mediteranske 
klime, a glavni klimatski èimbenici viegodinjeg 
prosjeka iznose:
-   srednja godinja temperatura 15,9 °C, a srednja 
vegetacijska 20,75 °C,
-   suma efektivnih temperatura (IV  X mjesec) 
prema Winkleru (190) 2.167,7 °C,
-   srednja godinja kolièina oborina je 1010 mm, a 
tijekom vegetacije 352 mm,
-   relativna vlaga zraka je 74 %, a varira od 51 % do 
89 %,
-   godinja insolacija je 2.700 sati ili prosjeèno 7,4 
sata dnevno,
-   najveæa èestina su sjeverni vjetrovi, a najjaèi su iz 
junog kvadranta,
Iz naprijed izloenog klima ovog vinogorja je semia-
ridna topla klima, vrlo povoljna za uzgoj vinove loze. 
Napominjemo da se u depresiji polja Blato javljaju 
kasni proljetni mrazevi koji ponekad izazivaju tete 
poèetkom vegetacije.
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Tlo je aluvijalno karbonatno, glinasto ilovaste do 
ilovasto glinaste, mrvièaste strukture, umjereno kolo-
idno. Kapacitet za vodu u sloju do 60 cm je 39%, 
a za zrak 14,5% to ukazuje na relativno dobru pro-
pusnost.
U tablici 1. prikazani su analitièki popodaci profila 
na pokusnoj parceli iz 1987. godine.
Iz prikazanih podataka u tablici 1 vidi se da je kon-
centracija humusa u povrinskom dijelu profila izu-
zetno dobra, da fizioloki aktivno vapno ne prelazi 
postotak koji bi utjecao na razinu rezistentnosti naj-
veæeg broja podloga. Nadalje vidi se da je pH u alkal-
nom podruèju reakcije, a koncentracija biogenih 
elemenata (K2O i P2O5) je izuzetno ispod grani-
ènih vrijednosti koje se navode od mnogih autora, 
za normalnu ishranjenost vinove loze, a to su 25  
40 mg/100 g tla za K2O, odnosno 15  25 za P2O5. 
Naroèito je uoèljiv nedostatak P2O5 to ukazuje na 
potrebu primjene pojedinaènih gnojiva.
Pokus je postavljen po blok metodi sluèajnog raspo-
reda s pet varijanti u pet ponavljanja. Varijante su 
sljedeæe:
K - 500 kg/ha NPK (7:14:21) u jesen
B - 500 kg/ha NPK (7:14:21)+100 kg superfosfata 
(16%) u jesen
C - 500 kg/ha NPK (7:14:21)+100 kg superfosfata 
(16%) u proljeæe
D - 500 kg/ha NPK (7:14:21)+100 kg superfosfata 
(16%)+100kg/ha KAN (27%) u proljeæe
Gnojiva su razbacivana ruèno i zaorana kultivatom.
Tijekom istraivanja (1988 - 1997) prikupljeni su 
podaci o prinosu groða po trsu, koncentraciji sla-
dora i ukupne kiselosti mota. Dobiveni podaci obra-
ðeni su analizom verijance.
REZULTATI I RASPRAVA
Prinos groða
U tablici 2. prikazani su rezultati istraivanja prinosa 
groða cv. Plavac mali po varijantama pokusa u vre-
menskom razdoblju od 1988.  1997. godine. Iz ovih 
se podataka vidi da su najnie vrijednosti prinosa 
utvrðene tijekom svih godina istraivanja u varijanti 
K i iznosile su prosjeèno 1,59 kg/trs. Neznatno vie, a 
statistièki neopravdane razlike u odnosu na varijantu 
K ustanovljene su u varijanti A i B, s 1,69 kg/trsu, 
odnosno s 1,76 kg/trsu. Nema znaèajnih razlika ni 
izmeðu varijanata A i B. Znaèajne pak razlike prinosa 
groða po trsu zabiljeene su izmeðu varijanata K, 
A i B s jedne strane i C i D s druge, kod kojih je 
prosjeèni prinos po trsu iznosio 2,04 kg, odnosno 
2,16 kg. No, i bez obzira na statistièki neopravdane 
razlike u visini prinosa izmeðu K i A,B varijanata ipak 
moramo naglasiti da te razlike proraèunate na jedi-
nicu povrine od 1 ha nisu gospodarski beznaèajne. 
Tako u varijanti A imamo poveæanje po jednom trsu 
od 0,1 kg, a u varijanti B 0,17 kg, to po jednom ha 
iznosi 769 kg za A, odnosno 1.307 kg za B varijntu.
Tablica 1. Kemijska analiza tla pokusne parcele:



































































































6  )"4  )*4  ),* )!+77 ) *77
89	":!) ,; 89	 :!)"
Tablica 2: Prirod cv. Plavac mali u periodi 1988  1997. godina (kg/trsu) 
Tabele 2: Yield of cv. Plavac mali in the period 1988 1997 (kg/vine)
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Ako pak usporedimo i poveæanje prinosa u varijan-
tama C i D u odnosu na kontrolu, onda vidimo da 
je ono iznosilo po trsu 0,45 u C, odnosno 0,57 u D 
varijanti, to po jedinici povrine èini poveæanje od 
3.460 kg u C i 4.383 kg u D varijanti. 
Naprijed prikazani rezultati nezaobilazno upuæuju na 
znaèajne rezlike izmeðu vremena primjene mineral-
nih gnojiva u vinogradu u uvjetima ovog proizvodnog 
stanita. Opravdane vie razlike u prinosu groða 
postignute su u varijantama gnojidbe C i D to pre-
stavlja proljetnu primjenu svih kolièina mineralnih 
gnojiva u odnosu na A i B gdje su gnojiva primjenjena 
u jesen neposredno poslje berbe groða, a prije obo-
rinskih maksimuma i poveæanja razine podzemnih 
voda. Za pretpostaviti je da je povlaæenjem podze-
mnih voda u proljeæe dolo do ispiranja duika, to 
se djelomièno moe pretpostaviti i za fosfor i kalij, 
iako se ovdje radi o relativno teem tipu tla koje 
ima veæu sposobnost vezanja spomenutih elemenata. 
Mora se takoðer konstatirati da se uoèava pozitivno 
djelovanje poveæanje doze fosfornog gnojiva u vari-
jantama B,C i D u odnosu na A, u kojoj nije bio dodan 
superfosfat. To se i moglo oèekivati, obzirom na vrlo 
slabu opskrbljenost tla s P2O5. 
Veæi prinosi postignuti u varijanti D mogu se pripisati 
djelovanju poveæanih kolièina duiænih gnojiva, iako 
razlike nisu statistièki opravdane u odnosu na C u 
kojoj nije dodano N gnojivo.
Rezultati desetogodinjeg istraivanja utjecaja gnoji-
dbe na prinos groða cv. Plavac mali u uvjetima polja 
Blato pokazali su da se, bez obzira na utjecaj godine, 
prinosi znatno poveæavaju ukoliko se gnojidba obavi 
u proljeæe, poslje povlaèenja podzemnih voda u nie 
slojeva tla, te da se oèituju i pozitivne razlike u visini 
prinosa uz veæe doze fosfornih gnojiva.
Nae rezultate istraivanja teko je usporeðivati s 
rezultatima drugih autora zbog toga to u literaturi 
nismo pronali radova koje bi obraðivali problema-
tiku uzgoja vinove loze u sliènim uvjetima vlaenja 
tla. Meðutim, nai rezultati o pozitivnom djelovanju 
poveæanih kolièina fosfornih i duiènih gnojiviva na 
prinos groða suglasni su s rezultatima koje je u uvje-
tima o. Visa za Plavac mali dobio Male i sur.(1974), 
te isti autor (1980) na drugim vinskim sortama u 
uvjetima Imotskog polja. Sliènog je miljenja Ruselova 
i sur. (1991) i Çumakov (1995), dok Orphanos (1993) 
navodi da fosfor i kalij nisu utjecali na poveæanje 
prinosa, za razliku od duika koji je iskazao poziti-
van uèinak na prinose groða. Sliène je rezultate 
Orphanos-u postigao i Saayman i sur. (1995). 
Iz svega naprijed navedenog proizlazi da uz utjecaj 
gnojidbe na prinos groða znatno utjeèu i uvjeti 
uzgoja, pa stoga prema uvjetima variranja okolinskih 
uvjeta, naroèito tla, neophodno je u praksi varirati 
i intenzitet gnojidbe.
Slador u motu
Rezultati istraivanja utjecaja razlièitih kombinacija 
gnojidbe i vremena dodavanja na prosjeènu koncen-
traciju sladora u motu cv. Plavac mali po varijantama 
i godinama prikazani su u tablici 3.
Podaci pokazuju da je koncentracija sladora tijekom 
istraivanja ovisila o izmjenjivosti klimatskih prilika i 
o varijantama pokusa. Opæenito moemo ustvrditi da 
su sladori varirali od najmanje vrijednosti utvrðene 
1988. u varijanti D (14,92%) pa do najvie utvrðene u 
1997. u varijanti K (17,60%). Inaèe, izmeðu varijanata 
K u kojoj nije primjenjena gnojidba i varijanata A i B u 
kojima je gnojeno u jesen nema statistièki opravdanih 
razlika. Meðutim signifikantne i visokosignifikan-
tne razlike postoje izmeðu varijanti K (16,52%), A 
(16,55%) i B (16,44%) s jedne strane i C (16,16%) i D 
(15,84%) s druge, u kojima je koncentracija sladora 
nia. Opravdano nie koncentracije sladora u C i D 
varijanti moe se pripisati boljem iskoritenju u pro-
ljeæe, neposredno pred vegetaciju dodanih gnojiva, 
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Tablica 3: Sadraj eæera u motu cv.Plavac mali u razdoblju 1988-1997. godina (%)
Table 3: Content of sugar in must of cv. Plavac mali in the period 1988-1997 (%)
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a ponajprije duiène komponente. Gnojidba u pro-
ljeæe reflektirala se i na poveæanju prinosa, ali i na 
smanjenom nakupljanju sladora, èija je razina ispod 
oèekivane za potencijal ove sorte. No treba istaæi 
da ovo nisu tipièna stanita uzgoja Plavca malog i 
da se u ovim uvjetima ponaa, prema rezultatima 
istraivanja, kao sorta za dobivanje vina osrednje 
kakvoæe.
Dobiveni rezultati opreèni su rezultatima koje je 
postigao Male i sur. (1974). Autor je dobio poveæa-
nje koncentracije sladora u motu cv. Plavac mali s 
poveæanjem kolièine NPK hranjiva  gnojidbom u 
tlo. Saayman i sur. (1995) smatra da duik umanjuje 
prinos i kakvoæu groða, te da negativno utjeèe na 
tijek cvatnje i dozrijevanja mladica.
Ukupna kiselost
Pokazatelji prosjeènog sadraja ukupnih kiselina u 
motu po varijantama i godinama istraivanja dati 
su u tablici 4.
Tijekom desetogodinjeg istraivanja koncentracija 
ukupnih kiselina varirala je od najnie vrijednosti 
od 5,5 g/l u varijanti K (1997) do najvie od 7,26 g/l 
u varijanti D (1994.).
Prosjeèno za period istraivanja najnie vrijednosti 
od 6,00 g/l zabiljeene su u varijanti K, odnosno A 
u kojoj je koncentracija ukupnih kiselina bila 6,04 
g/l. Opravdano veæi sadraj na razini od 5% zabilje-
en je u varijanti B (6,21 g/l), a na razini od 1% u 
varijantama C (6,4 g/l) i D (6,59 g/l).
Oèito da su i ove vrijednosti u korelaciji s visinom 
prinosa groða i s vremenom dodavanja gnojiva u 
tlo.
ZAKLJUÈCI
Temeljem rezultata desetogodinjih istraivanja utje-
caja razlièitih kolièina mineralnih gnojiva i razlièi-
tog vremena njihove aplikacije na prinos i kakvoæu 
groða cv. Plavac mali (Vitis vinifera L.) u uvjetima 
polja Blato u korèulanskom vinogorju moemo kon-
statirati sljedeæe:
-   primjena mineralnih gnojiva utjecala je na 
poveæanje priroda groða. Signifikantne razlike 
postignute su u varijantama (C i D) u kojima je 
gnojidba obavljena u proljeæe, u odnosu na kon-
trolu i na varijante (A i B) s primjenom gnojiva u 
jesen. Usprkos toga to meðu nekim varijantama 
(K, A i B) nisu postignute opravdane razlike u 
prinosu groða, ipak postoji gospodarska oprav-
danost gnojidbe, bez obzira na vrijeme dodavanja, 
jer se ona, oèito je, pozitivno odraava na stabil-
nost prinosa
-   Koncentracija sladora u periodu istraivanja bila 
je ispod genetskog potencijala sorte i s prosjeèno 
postignutim sladorom, cv. Plavac mali dao je 
sirovinu za dobivanje vina osrednje kakvoæe. 
-   Ukupna kiselost je za sortu i podruèje uzgoja 
potpuno zadovoljavajuæa, to je i bilo za oèekivati 
obzirom na okolinske uvjete, visine prinosa po 
jednom trsu, odnosno jedinici povrine.
-   Za preporuèiti je u uvjetima uzgoja vinove 
loze, gdje su tijekom perioda mirovanja visoke 
podzemne vode primjenjivati gnojidbom u 
proljeæe neposredno pred vegetaciju.
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Tablica 4: Sadraj ukupnih kiselina u motu cv. Plavac mali u razdoblju 1988-1997. godina (g/l)
Table 4: Content of total acids in must of cv. Plavac mali in the priod 1988-1997 (g/l)
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